**Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ước tính tháng 10 năm 2013 (Tỷ đồng) | Ước tính 10 tháng năm 2013 | | 10 tháng năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|  |  | Tổng mức (Tỷ đồng) | Cơ cấu (%) |
|  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG SỐ** | | **225667,9** | **2158574,5** | **100,0** | **112,6** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** | |  |  |  |  |
|  | Nhà nước | 22260,7 | 214540,7 | 10,0 | 92,4 |
|  | Tập thể | 2258,0 | 22490,5 | 1,0 | 116,8 |
|  | Tư nhân | 78842,8 | 760575,8 | 35,2 | 111,6 |
|  | Cá thể | 113076,8 | 1086421,8 | 50,3 | 116,9 |
|  | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 9229,6 | 74545,7 | 3,5 | 135,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Phân theo ngành hoạt động** | |  |  |  |  |
|  | Thương nghiệp | 172812,0 | 1657790,1 | 76,8 | 112,1 |
|  | Khách sạn, nhà hàng | 27102,8 | 260249,6 | 12,1 | 114,9 |
|  | Du lịch | 2293,7 | 20303,8 | 0,9 | 103,1 |
|  | Dịch vụ | 23459,4 | 220231,0 | 10,2 | 114,8 |
|  |  |  |  |  |  |